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ABSTRAKT
Deri mё sot kemi parё shumё udhёheqёs meshkuj dhe shumё pak udhёheqёse femra në mbarë
botën, por ky dallim po zbehet dita ditës. Pёr shkak tё faktorёve si politika, jeta sociale, kultura
dhe ekonomia, femra, gjithashtu edhe në Kosovё ka hasur njё mori vёshtirёsish nё pozicionimin e
figurёs sё saj, si njё lidere e suksesshme nё fushёn e biznesit. Mbase ka ardhur koha qё ky
disproporcion tё ndryshohet.
Femra, ёshtё e vёrtetё qё ndёr vite ёshtё konsideruar si gjinia e butё. Asaj i ёshtё dashur tё luftojё
pёr tё ndryshuar kёtё perceptim dhe pёr tё bёrё qё zёri i saj tё dёgjohet, por edhe pse femra ёshtё
njё ndёr figurat mё tё rёndёsishme dhe me më tepër peshё si nё familje, ashtu edhe nё karrierё dhe
shoqёri, vihet re qё gjithsesi kjo figurё po ndeshet shumё pak, pothuajse fare si lidere krahasuar
me meshkujt.
Qёllimi kryesor i kёtij punimi nuk ёshtё thjeshtë pёrforcimi i figurёs sё femrёs, por edhe pse jo,
mbas disa vitesh arritja e njё proporcioni tё barabartё mes femrave dhe meshkujve nё poste
drejtuese, apo të mos ndjeht e diskriminuar, krijumi i vendeve të reja të punës nga bizneset e
udhëhequra nga grate/femrat.
Për të përmbushur qëllimin dhe objektivat e këtij kërkimi, si dhe për të adresuar pyetjet kërkimore
të studimit është përzgjedhur një përqasje metodologjike mikse (e përzier), kryesishtë shqyrtimi i
literatures dhe statiskat ekonomike për diferenca gjinore.
Fjalët kyçe: Femrat, Meshkujt, Vendimarrja, Biznesi.
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1 HYRJA

Me barazi gjinore kuptojm pjesëmarrje e barabartë e femrave dhe meshkujve në të gjithat fushat e
jetës, pozitë të barabartë, mundësi të barabarta për të gëzuar të gjithat të drejtat e tyre dhe për të
vënë në shërbim potencialet e tyre individuale në zhvillimin e shoqërisë si dhe të kenë përfitim të
barabartë nga të arriturat e këtij zhvillimi.
Në këto raste kemi trajnim të barabartë, diskriminim të drejtpërdrejt dhe të tërthort. Trajtim i
barabartë gjinor do të thotë mënjanim i formave të drejtpërdrejta dhe të tërthorta të diskriminimit
gjinor. Diskriminim i drejtpërdrejtë gjinor do të thotë trajtim i pabarabartë i ndonjë individi në
krahasim me një individ të gjinisë së kundërt në rrethana të njëjta apo të ngjashme. Diskriminim i
tërthortë gjinor do të thotë vënia e individit të njërës gjini në pozitë jo të barabartë me dispozitat
asnjanëse, standartet apo trajtim të pabarabartë në rrethana të njëjta ose të ngjashme, përveç rasteve
kur këto dispozita, standarte apo ky trajtim është i domosdoshëm dhe nëse mund të justifikohet me
fakte objektive që nuk bazohen posaçërisht në ndonjërën gjini.
Të drejtat e njeriutpërbëjnë një tërësi të drejtash që gëzohen ose garancish që mbrojnë individët
dhe/ose grupet nga veprimet ose mosveprimet që mund të pengojnë liritë dhe dinjitetin njerëzor të
tyre.
Diferencat gjinore kanë pikëpamje të ndryshme, por dita ditës po bëhet një partnership mes
Fermrave dhe Meshkujve, dhe po u jepen më shumë të drejta femrave. Këtë e ka bërë shkollimi
dhe mancipimi i femrës në shoqëri, duke u bërë dhe udhëheqëse në ndërmarrje, gjithashtu janë
duke kontribuar në zhvillimin e ekonomisë së vendit.
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2 SHQYRTIMI I LITERATURËS

2.1 Ligji i barazisë gjinore

Fillimisht dua të paraqesë ligjin për Barazi Gjinore, i cili është në funkisonë, dhe më pas do të
shqyrtohet litratura me terme të drejtesisë dhe statistikat për zbatimin e këtij ligji.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjinin për Barazi Gjinore, sipas Ligjit Nr. 2004/2. Ky ligj
funksionon duke u bazuar në Kornizën Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë,
nenet 3.1, 3.2 (a), (b), (c), (d), 5.1 (gj), 5.7, 9.1.26 (a) dhe 9.3.3, për nevojën e krijimit të kushteve
ligjore për barazi gjinore në të gjitha fushat e jetës shoqërore në Kosovë (UNMIK, 2004). Ky ligj
përmban 20 ligje të cilët akoma dhe sot është me të njejtën fuqi.
ZBGJ ka këto kompetenca:
a) zbaton dhe monitoron dispozitat e këtij Ligji dhe rregulloreve të miratuara në bazë të tij;
b) i propozon qeverisë dhe ministrive hartimin, ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve dhe
rregulloreve, si dhe miratimin e masave të tjera;
c) përpilon dhe propozon politikën për promovimin e barazisë gjinore dhe mbikëqyr zbatimin e
saj;
d) mbikëqyr zbatimin e marrëveshjeve dhe akteve ndërkombëtare që kanë të bëjnë me barazinë
gjinore;
e) përgatit raporte për Kosovën mbi përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare në fushën e barazisë
gjinore, të cilat miratohen nga qeveria;
f) koordinon punën rreth përgatitjes së Programit të Kosovës për Barazi Gjinore, dhe monitoron
zbatimin e tij;
g) bashkëpunon me Zyrtarët për Barazi Gjinore në ministri dhe qeveritë lokale;
h) bashkëpunon me organizatat jo-qeveritare të cilat janë aktive në fushën e barazisë gjinore dhe
siguron financimin e pjesshëm për projekte apo aktivitetet e tyre;
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i) bashkëpunon me institucionet publike dhe siguron financim të pjesshëm për projekte apo
aktivitetet e tyre;
j) propozon kushtet dhe kriteret për financim të pjesshëm të cilin e përcakton qeveria;
k) koordinon aktivitetet e drejtuara në zbatimin e normave të përgjithshme të barazisë gjinore,
duke përfshirë afrimin e ndihmës profesionale për zhvillimin e metodave dhe teknikave të
përshtatshme;
l) propozon nisma për hulumtim dhe analiza në fushën e barazisë gjinore;
m) punon në ngritjen e vetëdijes së përgjithshme për barazinë gjinore;
n) i raporton çdo vit qeverisë për veprimtarinë e Zyrës për vitin paraprake më së voni deri në fund
të muajit Mars (Kajtazi,2014).
Ky ligj përmban dhe shumë nene të tjera të cilet mbështesin të drejtat e barazis gjinore, dhe është
i barabartë në sektorë publik, privat si dhe ne institucionet ligjvënëse, çfarë nënkupton se çdo vend
i lirë i punës hapet njësoj për femra dhe meshkuj, kriterët për çdo lloj problemi janë të njejat dhe
nuk ka diskriminime. Por, disa vite me vonë është miratuar prap një Ligj për Barazi Gjinore.
Ligji për Barazi Gjinore obligon të gjitha autoritetet publike që të ndjekin në mënyrë aktive parimet
e barazisë mes burrave dhe grave. Në realitet gratë nuk i gëzojnë të drejtat e tyre sikurse burrat
pasi që kjo dukuri është evidente sidomos në shumë rrafshe sociale dhe ekonomike të jetesës
prandaj përmbajta e këtij publikimi është përqendruar në gjashtë (6) fusha specifike:
1) Integrimi i grave në ekonomi;
2) Integrimi i grave në fuqinë punëtore dhe kujdes social për kategoritë e prekura me probleme
sociale;
3) gratë në procesin e vendim marrjes;
4) kujdesi shëndetësor dhe qasja e grave dhe burrave në shërbimet shëndetësore;
5) arsimim, dhe
6) pjesëmarrje dhe përfaqësim në kulturë dhe media (Uka, 2015).
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2.2 Të drejtat e gruas

Të drejtat e gruas janë pjesë e pandarë e të drejtave dhe lirive të njeriut si në vendet e botës ashtu
edhe tek ne në Kosovë. Por, me çfarë të drejta janë në epërsi? Nuk ka raporte fikse sepse kultura e
vendit tonë na bën të mendoj shumë për të dhënë një përfundimfiks real, sidomos kur bëhet fjalë
pë trashegëmin e pronës, gjë e cila mendoj që akoma është shumë tabu edhe pse ekzistoninë ligji.
Të gjitha ligjet hartohen në bazë të kushtetutës për zbatim të tyre. Prandaj është e domosdoshme
që ato të njihen, të kuptohen mirë dhe të përmbushen në mënyrën më të dobishme, nga ana e
institucioneve shtetërore. Femrat duhet të kenë të drejtat e tyre në çdo aspect, por për të studiuar
për këtë temë kam marrë vetëm disa raste, siç janë të drejtat e gruas në familje, e drejta e punësimit,
e drejta e gruas në vendimmarrje dhe e drejta e trashëgimisë.
2.2.1 E drejtae gruas në familje
Familja është njësia bazë e shoqërisë, prandaj pa patur dyshime themi që familja është rrjeti më i
fuqishëm i marrëdhënieve njerëzore që mund t'u këshillohet njerëzve të zgjedhin. Ky rrjet kaq i
gjërë është në gjendje të shërbejë si një mburojë duke mbuluar anëtarët e tij dhe ofruar atyre një
strehë të sigurt. Familja është e vetëmja që kërkon shumë punë, përkushtim dhe sakrificë - diçka
që shumë njerëz shpesh e harrojnë. Famija është mbi gjithçka dhe asnjë nuk mundet të shkëputet
prej saj, i padukshëm në të cilin secili është i lidhur me fije të padukshme me secilin pavarsisht
afirmitetit me atë. Për këtë femra ka rolin më të veqantë në familje, dhe duhet patur të drejta e saj
të cilar duhet të respekton apo të jenë të barabarta më gjinin e kundur. Disa të drejta të gruas në
familje të cilat janë shumë të nevojshme për tu respektuar janë: e drejta për të patur familje, e drejta
për martes, mbrojtja nga dhuna në familje, e shumë të tjera të cilat e bëjnë një gura të kompltuar
dhe të barabartë me meshkujt.
E drejta për të patur familje:
Është e drejtë kushtetuese. Familja është mjaft e rëndësishme për zhvillimin e individit dhe të
gjithë shoqërisë. Sipas kushtetutës “...martesa dhe familja gëzojnë mbrojtjen e veçantë të shtetit”.
Kushtetuta sanksionon një mbrojtje të veçantë për martesën, por ajo nuk e lidh medoemos
mbrojtjen e familjes, me martesën. Kushtetuta e mbron familjen edhe kur është krijuar pa martesë,
p.sh., përmes bashkëjetesës ose “bashkimit të lirë” të dy personave me gjini të ndryshme. Po ashtu,
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gjen mbrojtje kushtetuese edhe familja e krijuar nga një nënë ose baba e/i pamartuar. Në familjen
e krijuar nga nëna beqare, kushtetuta garanton shprehimisht barazinë e fëmijëve të lindur jashtë
martese me të lindurit nga martesa (Anastas, 2010). Në këtë familje, problemet më të mprehta në
praktikë, lidhen me njohjen e atësisë, për të cilën janë parashikuar një sërë dispozitash në
legjislacionin e familjes. Mbrojtja e veçantë e familjes dhe e martesës është e lidhur drejtpërdrejt
me gëzimin e së drejtës për një jetë familjare normale.
E drejta për martes
Martesa është një bashkëjetesë ligjore që mbështetet në barazinë morale dhe juridike të
bashkëshortëve, në ndjenjën e dashurisë, të respektit dhe mirëkuptimit reciprok. Martesa lidhet
ndërmjet një burri e një gruaje që kanë mbushur të paktën moshën 18 vjeç (Anastas, 2010), por
sipas asaj, për shkaqe me rëndësi mund të lejohet edhe martesa përpara kësaj moshe me vendim të
gjykatës së vendit ku lidhet martesa. Me lidhjen e martesës burri dhe gruaja përfitojnë të njëjtat të
drejta dhe marrin përsipër të njëjtat detyrime. Kështu, nga martesa lind detyrimi reciprok për
besnikëri, për ndihmë morale dhe materiale, për bashkëpunim në interes të familjes dhe të
bashkëjetesës. Gjithashtu, nga martesa lindin detyrime të përbashkëta për të mbajtur, arsimuar dhe
edukuar fëmijët. Megjithatë, ligji sanksionon edhe lirinë e veprimeve të secilit bashkëshort, e cila
është e domosdoshme për mbarëvajtjen normale të familjes. Kështu, secili nga bashkëshortët mund
të kryejë vetë, edhe pa pëlqimin e bashkëshortit tjetër, veprime juridike që kanë të bëjnë me
mbajtjen e familjes ose me edukimin e fëmijëve. Për detyrimet e marra përsipër nga njeri
bashkëshort, detyrohet solidarisht edhe bashkëshorti tjetër. Por, duhet bërë shumë kujdes në këto
veprime, pasi përgjegjësia solidare nuk ka vend për shpenzimet haptazi të tepërta.
Mbrojtja nga dhuna në familje
Edhe pse dhuna në familje është një fenomen jashtzakonisht shumë shqetësues në Kosovë,
autoritet përkatëse pak janë duke bërë për të zbardhur rastet, apo për të mbrojtër viktimat nga këto
raste.
Në vitin 2010 është miratuar Ligji për Mbrojtje nga Dhuna në Familje. Ky ligj ka për qëllim
parandalimin e dhunës në familje, në të gjitha format e saj, me masa të përshtatshme ligjore, të
pjesëtarëve të familjes, që janë viktima të dhunës në familje, duke u kushtuar vëmendje të veçantë
fëmijëve, të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara. Po ashtu, ky ligj ka për qëllim edhe
trajtimin e kryerësve të dhunës në familje dhe lehtësimin e pasojave. Ligji përcakton dhunën në
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familje si çdo formë abuzimi e ushtruar nga një person ndaj një personi tjetër, e cila rezulton në
dhunim të integritetit të tij fizik, moral, psikologjik, seksual, social ose ekonomik. Partnerët
abuzivë mund të përdorin forma të ndryshme në përpjekje për të ushtruar pushtet dhe kontroll mbi
viktimat e tyre. Abuzimi mund të ndodhë një herë, ose mund të ndodhë me një model të përsëritur
dhe të përshkallëzuar gjatë një periudhe prej muajsh apo vitesh (Baliu, 2014), por sipas asaj me
kalimin e kohës gjithashtu mund të ndërrojë edhe formë. Disa forma të dhunës në familje janë:
•

Abuzimi fizik;

•

Abuzimi dhe shfrytëzimi seksual;

•

Abuzimi emocional;

•

Abuzimi ekonimik/financiar; etj.

Pavarsisht që nuk ka shkaqe të drejtpërdrejta për abuzimin, studimet ndërkombëtare tregojnë se ka
një sërë faktorësh që, të vetëm apo të kombinuar me të tjerë, shoqërohen me një rritje të rrezikut
për abuzim. Disa nga faktorët që çojnë në dhunë familjet:
•

Të qenit i ri;

•

Të pasurit një partner që pi shumë;

•

Abuzim emocional në marrëdhënie, që është një parashikues i rëndë- sishëm i dhunës
fizike;

•

Ndarje martesore; dhe

•

Divorci (Baliu, 2014).

Në vitit e fundit në Kosovë ka patur shumë raste të dhunës në familje të cilët çuan edhe në vdekje
të disa femrave, në mesin e tyre nëna dhe femra të reja. Viti që lam pas u shënua me shumë raste
të dhunës në familje, një rast i till si i Zejnepe Bytyqit në Suharek bëri që në vindin tonë të ketë
protesta dhe të kërkohet drejtësi nga autoritet e shtetit. Raste të tilla çdo ditë mund të dëgjojm por
akoma femrat tek në janë të izoluara dhe për shkak të kulturës dhe mentalitetit që kanë nuk i
drejtojhen autoriteve të rendit për të kërkuar ndihmes për t’u mbrojtur.
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2.2.2 E drejta e punësimit

Pavarsisht ligjeve të cilat zbatohen dhe janë në funksionë në Kosovë sipas Organizatës
Ndërkombëtare të Punës mbi 40% e femrave aktive për punë janë pa punë. Kjo shkallë shumë e
ulët e punësimit tek femrat, sipas një konstatimi të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rrjedh
nga kombinimi i pjesëmarrjes shumë të ulët në fuqinë punëtore dhe papunësisë së lartë, e cila po
përsëritet vit pas viti.
Sipas Demolli në (2014) “Vetëm te ne në Kosovë ndodh që kur ta pyesësh gruan për profesionin
ajo thotë që është amvise, është profesion që është jo aktiv për tregun e punës. Kur deklarohet
amvise një vajzë që është 24 vjeç apo një grua që është 34 vjeç është e vështirë”.
Në Kosovë shpesh ka padrejtësi edhe për femrat të cilat punojnë e që numri i të punësuarve femra
është shumë më i ulët se sa të punësuar meshkoj. Një nga padrejtësive në punësim është për
pushimin e lehonisë, i cili është në fuqi që nga viti 2010. Ky ligj ka për qëllim rregullimin e të
drejtave dhe obligimet në marrëdhënie të punës në sektorin publik dhe atë privat. Përveç kësaj,
është synuar që me anë të këtij ligji të rregullohen disa të drejta të punëtorëve që konsiderohej që
janë shkelur në masë të madhe në sektorin privat, përfshirë këtu edhe pushimin e lehonisë.
2.2.3 E drejta e gruas në vendimmarrje

Edukimi ka qenё dora mё e fuqishme drejtuese nё rritjen e fuqisё dhe influencёs sё femrave. Nё
çdo fazё tё proçesit tё edukimit, femrat po rriten jo vetёm nё numёr por edhe po shkёlqejnё nё
performancё. Femrat e marrin shumё seriozisht edukimin dhe e vazhdojnё kёtё qёllim pёrgjatё
gjithё jetёs sё tyre.
Testin SAT1 e mbrojnё mё shumё femra sesa meshkuj nga tё gjitha background-et kulturore nё
mbarё botёn. Nё Amerikё nё vitin 2008, 53% e individëve qё e kanё mbrojtur testin ishin femra.
Nё 2007-ёn, 70% e femrave maturante nё gjimnaz vazhduan universitetin, dhe kjo përbën rreth
40% mё shumё se nё vitin 1972 (College, 2008). Femrat pёrbёjnё numrin mё tё madh tё studentёve

1

SAT- Test Standart dhe ndёrkombёtar pёr pranimin nё universitet.
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nё universitete. Pёrpara vitit 1972, 44% e tё gjithё personave me arsim tё mesёm nё Shtetet e
Bashkuara ishin femra.
Nё disa nga institucionet mё prestigjoze tё tilla si: Harvard, Yale and Princeton, femrat pёrbёjnё
rreth 50% tё studentёve. Pёrqindja e femrave qё vazhdojnё specializimet e ndryshme pas
universitare e ka kaluar pёrqindjen e meshkujve qё bёjnё tё njёjtёn gjё. Disa nga degёt mё tё
frekuentuara janё arkitektura, drejtёsia, mjekёsia, inxhinieria, kontabiliteti dhe shumё profesione
qё kanё lidhje me shёndetin dhe tё gjitha kёto kёrkojnё njё liçensё pёr tu ushtruar.
Femrat janё tё predispozuara qё tё bёjnё shumё kёrkime rreth kompanisё, produkteve, shёrbimeve
dhe markave. Pёr mё tepёr ato do tё mbledhin, vlerёsojnё dhe shpёrndajnё informacion edhe pasi
blerjet janё kryer. Ato edhe pёrgjatё karrierёs sё tyre do tё vazhdojnё tё sillen siç kanё bёrё kur
kanё qenё studente, si persona tё pёrkushtuar, kёmbёngulёs dhe me dёshirё pёr tё mёsuar.
Kombinimi i dedikimit ndaj punёs dhe edukimit i ka ngritur femrat nё poste me pushtet dhe
influencё nё biznes, politikё, nё shoqёri etj...
Ngritja profesionale dhe ajo arsimore kanё shkaktuar njё ndryshim ritmi, dramatik, nё
pjesёmarrjen gjinore, nё poste tё paguara mirё. Deri nё vitin 2007, 30% e juristёve nё Amerikё
ishin femra, krahasuar kjo me shifrёn 25% tё vitit 1997; 29% e fizikantёve ishin femra, krahasuar
me 22% nё vitin 1997; 39% e tё punёsuarёve nё universitete nga 32%; dhe 14% e forcave tё
ushtrisё krahasuar me 12% tё dhjetё viteve mё parё (A Current Glance at Women in law, 2007).
Gjithashtu, numri i femrave nё poste udhёheqёse nё biznes ёshtё rritur me shifra tё
konsiderueshme gjatё dekadёs sё kaluar. Nё vitin 1997 nga 500 kompani, 61 prej tyre kishin
drejtuese femra. 10 vite mё vonё nё vitin 2007, numri shkoi nё 142. Nga kёto 500 kompani nё
vitin 1997, vetëm 2 femra ishin CEO, ndёrkohё qё nё 2007 ky numёr u bё 13. Parashikimi pas 10
viteve ёshtё se do tё kemi 80 femra CEO.
Pёr sa i pёrket prezencёs sё femrave nё koorporata tё fuqishme edhe pse nё rend rritёs shifrat
mbeten modeste krahasuar me numrin e femrave ndёrmarrёse nё biznes. Nё vitin 2007 femrat
kёrkonin pronёsinё e rreth 40% tё firmave me bazё nё Shtetet e Bashkuara tё Amerikёs qё pёrbёn
njё shifёr prej rreth 13 milion personash tё punёsuar dhe gjeneron njё fitim prej 1.7 biliard $.
Bizneset e zotёruara prej femrave po rriten me dyfishin e ritmit tё atyre tё zotёruara nga meshkujt.
Ashtu edhe nё sferёn politike ka pasur njё ndikim gjithnjё e mё tё madh prania e femrёs nё poste
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drejtuese. Nё mbёshtetje tё njё studimi tё drejtuar nga Unifem (United Nations Development Fund
for Women), femrat kanё filluar tё pёrfshihen nё politikё gjatё 10 viteve tё fundit, duke pёrbёrё
rreth 18.4 % tё femrave pjesёmarrёse nё parlament nё mbarё botёn. Kjo ёshtё njё rritje prej 7% qё
nga viti 1995 dhe i atribuohet faktit se femrat filluan tё kuptonin se ato kishin nevojё tё fitonin
fuqi mё shumё se sa thjeshtë tё lobonin pёr ndryshim. Nёse vazhdohet me kёto ritme do arrihet
barazia e raportit femra-meshkuj nё parlament nё vitin 2045 (Macfarquhar, 2008).
Ekziston njё grup intrigues femrash tё cilat kanё influencё tё madhe nё traditat dhe trend-et e
kulturёs konsumatore tё femrave si edhe nё shoqёrinё si njё e tёrё. Ndikimi i kёtyre femrave rrallё
shtrihet pёrtej kufijve tё vendit tё vet, megjithatё ato kanё njё autoritet tё lartё dhe mendimet e tyre
kanё rёndёsi tё madhe pёr femra tё ndryshme sesa mund tё kenё vetë shoqёria apo kolegёt e kёtyre
tё fundit.
Ndikimi i tyre ndihet sepse mund tё mbajnё njё status tё njё personi tё famshёm ose njё post me
ndikim nё çёshtje qё pёrbёjnё interes pёr femrat tё tilla si shёndeti, tё drejtat pёr barazi, moda etj.
Kёtu mё vijnë ndёrmend disa femra të suksesshme si Sheryl Sandberg, Indra Nooyi, Marissa
Mayer, Angela Merkel, Margaret Thatcher, Marilyn Albright.
Organizata të ndryshme në Kosovë së bashku me gratë mundohen të bëjn aktivitete të dryshme për
vedisimin e grave për vendimmarrje dhe jetën në shoqëri, pavarsisht që të jetuarit në Kosovë ka
një diferencë shumë të madhe me të jetuarit në BE, apo çdo continent tjetër.
Kosova ka arritur që legjislacionin e saj ta ndërtojë bazuar në standardet e barazisë dhe diversitetit,
si vlera për të respektuar dhe promovuar të drejtat dhe liritë e njeriut. Megjithatë, përqindja e ulët
e pjesëmarrjes së grave në politikë dhe vendimmarrje nuk përkon me përqindjen e grave në shoqëri.
Nga nivel i lokal deri në nivel kombëtar, gratë janë të nën përfaqësuara në shumicën e posteve
udhëheqëse, qofshin ato poste të zgjedhura, të shërbimit civil, apo dhe të sektorit privat (Krasniqi,
2015). Pavarsisht, që është e ligjshme e drejta e gruas për të marrë pjesë në mënyrë të barabartë në
qeverisjen demokratike, politikat në shoqërinë tonë bëjnë tendencë ti japin gruas më pak zë politik
dhe fuqi të kufizuar në të qenit vendimmarrëse. Sipas programit të FGPV, është bërë përkrahje për
grad he burra, të gatshëm për t’u sfiduar dhe për të luajtur një rol më të rëndësishëm në krijimin e
mundësive të barabarta dhe fuqizimin e grave për të qenë udhëheqëse në jetën politike e
vendimmarrëse. Po ashtu janë paraparë të ndërmarrën masa të mbështetura në normat ligjore dhe
9

kushtetuese, konventat ndërkombëtare, që mbështesin të drejtat civile në baza gjinore, dhe
përfshijnë mobilizim qytetar, veprimet avokuese, monitorim, ngritje te kapaciteteve, vizitat
studimore dhe veprime tjera të dala nga strategji specifike. Masat e tilla janë të bazuara në parimet
e strategjisë për integrim gjinor për të garantuar progres në përmbushjen e të drejtave të barabarta
për të gjithë pa dallime gjinore (Krasniqi, 2015).
Ka shumë rëndësi të studiohen shkaqet që e mbajnë gruan larg sferës politike në mënyrë që këto
pengesa të zhduken dhe të kemi një pjesëmarrje të lartë të gruas në vendimmarrjen politike sepse
nga pjesëmarrja e saj mund të përfitojnë të gjitha grupet në nevojë pasi gratë janë më të ndjeshme
ndaj çështjeve më të mprehta sociale. Ne gjithmonë shohim që në postet më të larta drejtuese janë
gjithmonë meshkujt ato që drejtojnë, e njejta gjë ndodh edhe në familje ku është burri ai që
komandon dhe gruaja duhet ti shërbejë atij. Tani ka ardhur koha që ti thyejmë sterotipat gjinorë
dhe të tregojmë se gratë nuk janë më të paafta se meshkujt përkundrazi ata mund të jenë më të afta
se ata në shumë drejtimi vetëm se i duhet pak hapësirë që ta tregojnë këtë (Dervishi, 2001). Por,
ne kemi një rast specifikë sepse në Kosovë aktualisht kemi presidente femër. Presidentja Atifete
Jahjaga lindi më 20 prill 1975 në Rashkoc - Gjakovë, e cila ka ushtruar edhe poste të tjera të larta
para se të bëhet presidente. Po ashtu, Kryetarja e Komunës së Gjakovës Mimoza Kusari Lila, ështe
femer lidere shumë e zonja, Flora Brovina, e cila është është poete, pediatre dhe aktiviste e të
drejtave të grave. Sot në Kosovë, ka dhe shumë femra në Parlamentin e Kosovës si dhe instuticione
të tjera, që kanë një rol shumë të rëndësishëm në vendimmarrje.
2.2.4 E drejta e trashëgimisë

Duke njohur traditat kosovare, të cilat gojarisht janë bartur brez pas brezi, të drejtat e grave për
trashëgimin mbeten një nga sfidat kryesore për zhvillimin e shoqërisë së Kosovës, në veçanti në
lidhje me të drejtën e tyre për ta trashëguar pronën dhe pjesëmarrjen e tyre të barabartë në ekonomi.
Ligjet në Kosovë përmbajnë shkresen se nuk ekziston diskrimin të të drejtave, dhe garantojn të
drejta e barabarta për burrat dhe gratë, por ndikimi i kulturës, traditës, kushtet ekonomike dhe
niveli i arsimimit kanë ndikuar kundër arritjes së barazisë së paraparë me ligj, gjë e cila bënë
shpesh ngatërresa. Përkunder barazisë që ofrohet me ligj, si rezultat i mentalitetit tradicional shumë
gra në Kosovë ende nuk e trashëgojnë pronën, dhe ndodh që në shumë raste kur ato heqin dorë në
mënyrë vullnetare nga hisja familjare, duke ua lanë mundësinë që këtë pasuri ta gëzojnë anëtarë të
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tjerë të familjes, por ka dhe raste që fare nuk i pyesin, kur shkojnë prindrit për të bartur pronsinë
tekdjemt e tyre nuk tregojnë që kanë dhe vajza (Vuniqi, 2011).
Ka faktor të ndryshëm të cilët ndikojnë në qasje në të drejtat pronësore dhe trashëgimi pronësinë
e pronës që përdoruen për të treguar nivelin e barazisë së grave në një shoqëri. Në Kosovë
shpeshherë thuhet se gratë janë “fajtore” për pozitën e tyre. Megjithatë, kur merret parasysh fakti
se koncepti “gjini” nënkupton determinim socio – kulturor, lë të nënkuptohet se qëndrimet e
burrave dhe grave ndërtohen në ritëm të njëjtë sa i përket roleve të tyre. Prandaj, nuk është për t`u
habitur nëse vetë gratë nuk duan që të trashëgojnë pronësinë edhe pse e garantuar më ligj dhe me
konventat ndërkombëtare për arritjen e barazisë gjinore.
Sipas burimive të Qendrës Kosovare për Studime Gjinore, është e rëndësishme që në çështjet e
trashëgimisë të mbahet parasysh prezumimi ligjor i bashkëpronësisë së dy bashkëshortëve, për
pasurinë e vendosur gjatë martesës. Për këtë është e nevojshme që gratë të këmbëngulin në
regjistrimin e pasurive të fituara gjatë martesës të emër të të dy bashkëshortëve, pasi në praktikë,
ndodh shpesh që ato të regjistrohen vetëm në emër të burrit. Në rastin e trashëgimisë ligjore, pjesa
e tyre cenohet pasi nuk merret parasysh prezumimi ligjor.

Figura 1. Regjistrimi i pasurisë në emër të antarëve të familjes
Burimi: (QKSGJ, 2011)

Një tregues tjetër i rëndësishëm i mospërfshirjës së grave në proceset vendimmarëse në familje
është poashtu edhe regjistrimi i pasurisë. Sipas këtij raporti 41.5% e femrave kanë deklaruar se
pasuria e tyre është regjistruar në emër të burrave të tyre, 19.87% e vajzave të pamartuara kanë
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thënë se pasurinë e kanë të regjistruar në emër të babait, ndërkaq 19.7% e grave të martuara kanë
thënë se pasuria është e regjistruar në emër të babait të bashkëshortit. Me anë të këtij grafikoni
shihet një pasqyr, e cila duhet të ketë ndryshuar sepse po vazhdoj në mënyrë të tilllë, nuk do të
ketë anë pozitive por do të vazhdoj me traditat e kaluara. Në këtë rast regjistrimi i pasurisë në emër
të gruas nuk e kalon as 1 përqindëshin, derisa 7.64% nuk kanë dhënë përgjigje lidhur me këtë
çështje, kundrejt 1.31% e grave që kanë deklaruar se pasuria e tyre është e regjistruar në emër të
vëllezërve (Vuniqi, 2011).
Se çfarë nënkuptojm më trashëgimi, mund të kuptojm me anë të këtij grafikoni, i cili shpjegon
mënyrën se si është e shpërndar pasuria. Kontrolli formal i grave mbi tokën ka rrënjët thellë në
kulturën kosovare. Çështja e ndarjes së tokës është vendosur në saje të statusit brenda familjes.
Prandaj edhe procesi i ndarjes së tokës është vendosur në saje të rregullave sociale që përjashtojnë
pjesëmarrjen e grave. Prandaj edhe sot kur pozita e gruas duket paksa më e avancuar, çështja e
trashëgimisë së tokës vazhdon të mbetet njëra nga të drejtat më të paragjykuara deri në mohim.

Figura 2. Çfarë kuptoni me trashëgimi?
Burimi: (QKSGJ, 2011)

Edhe përkundër ndryshimit në perceptimin mbi pasurinë dhe pronën, toka vazhdon të mbetet pikë
e ndjeshme në këtë relacion. Për këtë arsye, 54.9% e grave trashëgimi e konsiderojnë token dhe
17.5% e grave mendojnë se të gjitha hyjnë në kategorinë e pasurisë, ndërkohë që shtëpia si opcion
i tretë nuk dallon shumë nga kategoria “të gjitha”.
Për të drejtat e gruas në prone i ka kushtuar rëndësi edhe AKK, duke lehtësuar qasjen e gruas në
prone dhe gjithnjë duke u thirrur në legjislacionin në fuqi për barazi gjinore në të drejta pronsore.
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2.3

Faktorët e rëndësishëm në ngritjen e gruas në karrier

Gratë përbëjnë një segment të madh të talenteve menaxheriale në dispozicion në të gjithë globin,
por përfaqësimi i tyre në pozicione të larta menaxheriale në biznes dhe administratë publike, është
mjaft i errët. Udhëheqja në perspektivë për gratë menaxhere është një çështje kritike për barazinë
gjinore dhe mbetet një propozim i diskutueshëm pa përjashtuar faktin se disa gra janë aktualisht
në pozita udhëheqje.
Me ane te këtij punimi, do të shqyrtohet avancimi i gruas në karrierës si lidere dhe gjithashtu do
të zbulohen pengesat në menaxhim. Diskutuimi rreth rolit të gjinisë dhe stereotipeve në menaxhim,
si dhe efekti “glass cieling” në organizatë, do të jenë tema mbizotëruese që shpjegojnë pse ka kaq
pak gra në pozitat e lidershipit dhe në ato autoritare. Gjithashtu theksohet se mungesa e planifikimit
të karrierës së gruas dhe stili i manaxhimit janë ndonjëherë në kontrast me gjininë mashkullore
dhe kjo ndikon ndjeshëm në avancimin apo rritjen në nivel të përgjithshëm tё gruas nё karrierё.
Fuqizimi i gruas në karrierë po zhvillohet. Ndër faktorët e rëndësishёm e të njohur
ndёrkombёtarisht për ngjitjen e saj në karrierë janë:
•

Orientimi Sex-Rolin

•

Stereotipet Gjinore

•

“Glass Ceiling”

•

Lidershipi për gratë menaxhere

•

Gratë në menaxhim

•

Menaxhimi i karrierës

2.3.1

Orientimi Sex-Rolin

Termi “stereotipi i rolit gjinor”, i referohet vendndodhjes së një grupi të veçantë tiparesh dhe
aftësish më shumë në një seks se sa në tjetrin (Pleck, 2008). Proçesi i orientimit të seks - roleve
është proces me anë të të cilit individët përfitojnë sjellje, karakteristika të personalitetit si dhe
preferenca seksuale të përshtatshme. Ka disa teori që shpjegojnë orientimin seks-rol. Perspektiva
13

“Centric Phallo2” vijon formulimin e hershëm të Frojd lidhur me sjelljen duke marrë si superioritet
bazë, meshkujt dhe shton se vajzat pranojnë feminilitetin vetëm kur ato kuptojnë që nuk mund të
jenë meshkuj (Pleck, 2008).
Rolet gjinore dhe identiteti gjinor mësohen brenda një grupi të ndërlikuar të marrëdhënieve
familjare dhe përforcohen me anë të procesit të socializimit në çdo shoqëri, me rolet sociale që i
atribuohen dhe detyrat sipas normave të një shoqërie të veçantë.
Atributet e vlerësuara në shumë meshkuj pasqyrohen si një “Grup kompetencash bazë", duke
përfshirë edhe tipare të tilla si marrjen e vendimeve, aftësi për biznes etj; ndërsa tiparet e femrave
përfshijnë ngrohtësi, bashkëpunimin në grup, ndjeshmëri me fjale dhe xheste etj. (David, 2009).
2.3.2

Stereotipi Gjinor

Ndarja e barrierave tradicionale, atyre midis punës në shtëpi dhe atyre publike dhe private, burra
dhe gra, punëdhënës dhe punëmarrës, përcaktojnë jetën organizative dhe ndikimin e
konsiderueshëm të grave në karrierë. Pikëpamjet tradicionale janë të njohura në cift, ku njëri
partner është shtylla e familjes dhe tjetri kujdestar, fenomen ky i cili ka mjegulluar qasjen e gruas
në vendin e punës si karrieriste. Po ashtu, është diskutuar stili i lidershipit autentik dhe i cilësuar
si karakteristikë tek gratë.
Ironikisht për gratë përdoret sindroma e "mashkullit – menaxher”, kundër avancimit apo aspirmit
për poste të nivelit të lartë drejtues. Kjo do te thotë se duhet me doemos që udhëheqësi të jetë
mashkull, dhe roli i tij të mos cenohet apo drejtohet nga gjinia në fjalë, femër. Kjo sepse është
menduar apo debatuar se grave iu mungojnë aftësitë dhe tiparet e personalitetit të kërkuara nga
menaxherët.
Ky stereotip i menaxhimit paraqet një pengesë të madhe për gratë të cilat janë të kualifikuara dhe
të shkëlqyera në pozicione udhëheqëse. Legjislacioni kushtetues i OKB-së për Glass Ceiling
shpjegon më me detaje rezultatet e stereoptipeve të grave karrieriste.
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2.3.3

Glass Ceiling (Tavan Qelqi)

Duke hasur vështirësi të njëpasnjëshme, disa gra ngritën zërin duke thënë: Ne kemi një tru dhe një
mitër dhe që të dy këto organe, punojnë në mënyre shume të mirë (David, 2009). Kjo deklaratë
është bërë nga gratë të cilat diskutuan rreth aftësive të mjaftueshme për te marrë përsipër
përgjegjësite e tyre në vëndin e punës dhe pse jo të ngrihen në nivele më të larta menaxhimi me të
njëjtat mundësi si seksi i kundërt. Tavani i qelqit është një nga pengesat kyçe për përparimin e
grave në karrierë.
Ai po ashtu ka shërbyer si barrierë e padukshme për përparimin e tyre edhe brenda organizatave
në të gjitha vendet. Hulumtimi i cili është bërë me anë të tavanit të qelqit sugjeroi se besimet dhe
qëndrimet e mbajtura brenda organizatave përmes testimit të grave, konkluduan se gratë shihen si
udhëheqëse shumë të mira dhe në aspektin kontekstual të organizatës (p.sh: strukturat shoqërore),
kontributi është me efektiv kur në poste menaxhuese qëndron një femër. Frika e grave për pozita
ekzekutive i është atribuar me 3 % tavanit të qelqt nga shumë vënde të ndryshme të botës, nga kjo
është pohuar se gratë nuk mund të arrijnë tavanin e qelqit, por ato mund ta ruajnë atë si të tillë
(Rosener, 2000).
2.3.4

Menaxhimi i Karrierës

Menaxheret femra në përgjithësi kanë më pak mundësi se meshkujt, për avancimin në pozita të
larta drejtuese si dhe për zhvillim të vazhdueshëm të karrierës (Farazmand, 2007). Gjithmonë kanë
ekzistuar stereotipe dhe paragjykime të pa përshtatshme për karrierën e gruas në biznes, por nuk
duhet anashkaluar fakti se edhe vetë femrat në menaxhim duhet të kenë një planifikim pune të
kujdesshëm përgjatë karrierës (Oakley, 2005).
Një faktor që ndikon negativisht në menaxhimin e karrierës së grave janë oraret e punës të cilat
rezultojnë në zvogëlimin afatgjatë të të ardhurave dhe avancimin e tyre në karrierë. Një faktor
tjetër që ndikon, ndoshta pak paragjykues vjen nga menaxhimi i lartë, i cili presupozon se gratë e
martuara nuk duan karriera ndërkombëtare. Këto lloj supozimesh ndikojnë negativisht në
progresin e tyre (Rosener, 2000).
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2.3.5

Pozita dhe Fuqia në Vendin e Punës

Fuqia, aftësia për të ndikuar mbi të tjerët, pra cilat shtigje të fuqisë janë rezultative për një lider
dhe sa ndikon gjinia në përdorimin e fuqisë? I fuqishëm apo i pafuqishëm, shpesh ky është dhe
muri që ndan lideret meshkuj nga ato femra. Duhet të veprojmë vetë apo duhet të lejojmë të
veprohet mbi ne?! Kjo është një dilemë për çdo lider, pavarësisht gjinisë. Shfrytëzimi i fuqisë duke
u bazuar në dhuntitë njerëzore, por edhe në parimet, janë rruga më e mirë për të mos u ndjerë
konfuz apo fajtor nga përdorimi i fuqisë.
Pra, fuqia funksionon e lidhur me dhuntitë njerëzore dhe me parimet e tyre. Fuqia e bazuar mbi
parimet ka baza ndershmërie dhe duhet të nxitet vazhdimisht nga vetëkontrolli. Fuqia e
përqëndruar në pushtet, inkurajon sjelljet etike dhe është afatshkurtër nëse nuk orientohet nga
parimet. Ekziston edhe një proçes që quhet: “Fuqia e proçesit tё lidershipit”
Është mjaft i diskutueshëm fakti nëse mund të rritet ndikimi i një lideri pa ndryshuar ndershmëria
e tij, por fatkeqësisht ndodh edhe ndryshe. Sipas skemës: nderi është fuqi, produkt i përdorimit të
fuqisë me bazë parimet.
Longfellow në veprën “Psalmi i jetës” na mëson se “Jetët e njerëzve të mëdhenj na përkujtojnë ne
se mund ti bëjmë jetët tona sublime, duke udhëtuar, mund të lemë gjurmët e hapave tanë në
rrjedhën e kohës” (Andre, 2010). Ata burra dhe gra që lënë një ndikim të madh, i cili mund të
qëndrojë përtej kohëzgjatjes së jetës së tyre dhe që nuk mund të zhduket apo zvogëlohet me
rrjedhën e kohës. Bota ka shumë nevoja, arsye, projekte dhe probleme.
Familjet, bizneset dhe kombet tona kanë nevojë të ndërtohen. Njerëzit që veprojnë nga baza e
fuqisë së përqëndruar në fuqinë e parimit, mund të bëjnë një ndryshim të jashtëzakonshëm dhe
pozitiv. ’’Sot më shumë se kurrë ne kemi nevojë të ushtrojmë ndikimin tonë me nder’’ nga ‘’Parimi
i fuqisë’ (Covey, 2004).
Është arritur në një konkluzion shumë të rëndësishëm, tek një faktor nxitës që favorizon
pjesëmarrjen e grave në lidership: Përdorimi i fuqisë i përqëndruar në parime dhe jo në frikë apo
dyshim. Nisur nga avantazhet femërore, cilësitë që gratë shpalosin në varësi të kohës dhe
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rrethanave, konsiderohen si faktor që nxit prezencën në një realitet ku fuqia shtyp duke shkaktuar
frikë, cilësi kjo e demonstruar nga burrat.
Sipas Cathy Allen (presidente e “The Connections Group Inc”) në (2008), “ka një problem me
grate në tendencën e tyre për tu bërë lidere, problem ky, që pengon ato të jenë racionale. Ky është
menaxhimi i kohës, edhe pse gratë janë ato që merren me planifikimin dhe është gjëja më e mirë
që mund të bëjnë. Në një shoqëri që evoluon çdo ditë, natyra e kërkesave ka ndryshuar, duke
përfshirë në vetvete: Teknologjinë (telefonat, kompjuterat, televizioni). Edhe në këtë aspekt janë
bërë shumë hulumtime nga ku është vënë re se gratë konsumojnë më shumë kohë online se sa
gjinia mashkullore (Allen, 2008).
Janë bërë gjithashtu hulumtime se si dhe sa e shfrytëzojnë gratë dhe burrat kohën e tyre si psh:
gjumë, punë, familje, punët e shtëpisë, teknologji, pushim, shikim televizioni, kohë për tu marrë
me veten, kohë për trupin dhe pamjen, udhëtime. E rëndësishme në këtë hapësirë është edhe
kreativiteti, organizimi i jetës, reduktimi i stresit.
Plotësia e një individi është jo vetëm historia e tij, por edhe karakteri. Karakteri është ajo çka ne
jemi. Ekziston gjithnjë një model i brendshëm i besimeve, motivacioneve, dëshirave dhe parimeve
që shprehen nëpërmjet sjelljes. Karakteri shfaqet si aftësi për të zhvilluar dhe për të zënë aftësi të
reja. Nëpërmjet historisë dhe karakterit mund të ndikohet tek njerëzit e tjerë për të arritur diçka.
Eshtë ky një tjetër aspekt që vlen të verifikohet, një fushë ku mund të bëhen studime e krahasime
me qëllim nxjerrjen në pah të përmasave reale të një lideri.
Ndodhë që edhe pse përmasa e liderit ka komponentët e nevojshëm të studiuara si në kontekstin
personal, ashtu edhe në atë kulturor, ekonomik, teknologjik dhe politik, rastet e diskriminimit nuk
janë të pakta dhe kjo jo sepse femrat janë të pafuqishme, gabojnë apo janë të paafta n këtë aspekt.
Në shumë raste ato (faktorët diskriminues) gjënden jashtë saj. Shfaqen si Glass-Ceiling, por kjo
është vetë dukja e problemit. Në thellësi, fshihen arsyet e vërteta që në dukje emërtohen si pafuqi
apo dështim për shkak të dobësisë së ashtuquajtur “seks i dobët”.
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

“Barazia Gjinore” një temë shumë problematike dhe e përditshme, por shumë e rëndësishme për
shoqrinë tonë. Në ditët e sotme gratë përballen me shumë kufizime, sidomos kur përpiqen për
udhëheqje apo diversifikimin e biznesit të tyre.
Hapja e një ndërmarrje (biznesi) për një femër/grua është më e vështirë se sa për një mashkullë,
pavarsishtë që gratë sipërmarrëse (pronare femra) kanë të drejta të barabarta në lidhje me
kreditimin e tyre nga institucionet financiare, sepse bankat përllogarisin rreziqet e kredititim dhe
shpërndarjen e tyre duke iu referuar madhësisë juridike të kompanive por jo dallimet e gjinore, gjë
e cila do të diskriminonte gjinin femrore, apo do ta bënte një femër jo të favorshme për
vetmenaxhim apo sipërmarrje të udhheqjës së një biznesi.
Duke pasur parasysh rëndësinë e ndërmarrjeve në Kosovë, si zhvillim të ekonimisë në tërsi,
mendova se është e arsyeshme të bëjë një analizë në lidhje me barazinë gjinore ndër vite, më
konkretisht problematikat nga vitin 2014 deri në TM1 2016. Që nga definimi i barazis gjinore,
diskriminimet e drejtpërdrejta dhe të tërthorta, ligjet e barazis gjinore, të drejtat e gruas, e drejta e
gruas në familje, e drejta e trashëgimisë, e drejta e punësimit, dhe një qështje shumë me rëndësi e
drejta e gruas në vendimmarrje.
Bizneset në pronësi të grave janë më të vogla krahasuar me ato në pronësi të meshkujve. Kështu
që, një biznes i gruas (femrës) punëson, mesatarisht deri në 3 punëtorë, përderisa një biznes i burrit
(mashkullit) punëson dyfishin e kësaj rreth 7 punëtorë. Ky disproporcion rrjedhimisht reflektohet
edhe në mundësinë e bizneseve gra për të ofruar paga konkurrente për punëtorët e tyre, dhe këto
biznese nuk sjellin prodhim edhe pse në çdo vit rritet numri i bizneseve të reja me sipërmarrje
ferma, që zakonisht janë shërbime dhe të hyrat vjetore janë të vogla.
Gjatë punimit të dipolmes, qëllimi kryesor ka qenë të sqarojm tematikën e barazis gjinore, të dim
sa femra janë pronare të bizneseve në Kosove, apo si arrinë të menaxhojnë ato. Femrat e sukseshme
në biznese dhe në politik në vitet e fundit.
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4

METODOLOGJIA

Për hartimin e punimit të diplomes me temë Barazia Gjinore në Kosovë, kam përdorur metodat në
vijim:
•

Metodën krahasuese – duke krahasuar të drejtat e femërave në krahasim me meshkujt në
Kosovë;

•

Metodën hipotetiko – deduktive.

Të dhënat e përdorura në këtë punim janë të dhëna sekondare të publikuara nga Agjencia për Barazi
Gjinore, po ashtu kam përdorur burime të ndryshme si web faqe të ministerive dhe burime të tjera
relevante, si librat dhe gazetat.
Ky punim diplome u realizua në Microsoft Office Excel 2007, ku janë fut të dhënat dhe është
zhvilluar zgjedhja e tyre, kurse paraqitja e studimit është bërë duke shfrytëzar rregullat e stilit
APA.
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5
5.1

REZULTATET/TË GJETURAT E DIFERENCËS GJINORE

Diferenca gjinore në vendimarrje

Në shumicën e shoqërive ka dallime dhe pabarazi gjinore midis grave dhe burrave, për sa i përket
përgjegjësive, shfrytëzimit të burimeve dhe mundësive për të marrë vendim. Por, ndarja gjinore e
punës ka të bëjë me caktimin e roleve, përgjegjësive dhe të detyrave të burrave dhe grave, bazuar
në idet shoqërore të asaj që burrat dhe gratë duhet të dhe janë të afrë të bëjnë.
Koncepti i barazisë gjinore, është një ndër treguesit esencial social, me të cilin matet dhe vlersohet
niveli i emancipimit të shoqërisë, qëndrimi i saj ndaj femrës, roleve të saj gjinore dhe qytetare.
Një pikëpamje e till nënkupton që barazia gjinore në është një qështje e rëndësishme, dhe ka shumë
ndikim si në përceptimin individual rreth arritjeve profesionale dhe zhvillimit në karrierë,
gjithashtu, edhe në suksesin e organizatave, apo edhe vet-punësimin. Megjithatë, zhillimi i
karrierës është një proces i vazhdushëm, i cili përfshin aspekte të planifikimit dhe strategjive që
që ne çdo ditë e më shumë po tentojm me i zbatu, duke u zbazar në informacionet mbi vetveten,
botën e punës, dhe ndërthujra e asaj që ne mund të ndërmarrim për të krijuar punën tonë, të
sigurojm të ardhen tonë dhe të familjës tonë.
Pas një studimi të gjatë të materiale dhe publikimeve, tema ime Barazia Gjinore, arrinë të
përmbledhet me disa koncepte për barazin gjinore, ligjet në fuqi me një përshkrim social dhe
jurudik me qëllim që të njihemi mirë me diferencat gjinore, problemet me të cilat përballet çdo
ditë shoqëria jonë, sidomos gjinia femror, që akoma vazhdon të diskriminohet dhe të shkelen të
drejat e saj, po ashtu gjatë studimit të materialeve jam përballur me shumë vështërsi, sepse të
definosh saktë së çfarë diskriminime dhe padrejtsi ka mes gjinive të kundërta duhet me qenë
ndoshta dhe jurist. Por, si zhvillim dhe diskutim tema ka fokusin kryesor diferencat gjinore
ekonomike, kryesisht tek struktura e ndërmarrjeve sipas gjinisë së pronarëve, për krijimin e
bizneseve nga Miko biznese deri tek Ndërmarrjet e mëdha, për vitin 2014, 2015 dhe TM1 2016!
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5.2
Rast studimi - Numri i ndërmarrjeve dhe struktura e ndërmarreve sipas gjinisë së
pronarëve për 2014, 2015 dhe TM1 2016

Sektori privat në Kosovës është kryesisht në Mikro Ndërmarrje dhe Ndëmrarrje të Vogla. Ato
gjenerojnë numrin më të madh të vendeve te reja të punës dhe paraqesin shtyllën kurizore të
ekonomisë vendore. Në shumicën e vendeve në tranzicion Mikro Ndërmarrje dhe Ndëmrarrje të
Voglakanë bartur barrën më te madhe te transformimit drejt ekonomisë së lirë të tregut. NVM-të
jo vetem që kanë krijuar vende të reja të punës, por edhe kanë absorbuar fuqinë punëtore që ka
mbetur pa punë gjatë transformimit të pronës shoqërore/publike në atë private. Në këtë rrijet
konsistojn të jenë dhe femrat ato të cilat çdo ditë e më shumë po arrin të jenë më kretive, po
shpalosin idet e tyre duke krijuar ndërrmarrjet e tyre, njëkosisht duke krijuar dhe vende pune për
të tjerët.
Tabela 1. Numri i NVM-ve për 2014
Klasifikimi
Numri i të punësuarve
Mikro ndërmarrje
1 - 9 punësuar
Ndërmarrje të Vogla
10 - 49 punësuar
Ndërmarrje të Mesme
50 - 429 punësuar
Ndërmarrje të Mëdha
250 e mbi ttë punësuar
Gjithsej

Bizneseve
9338
81
6
2
9427

%
99.1
0.9
0.1
0.0
100

Burimi: (ASK, Statistikat Ekonomike - Repertori statistikor mbi ndërmarrjet ekonomike në
Kosovë, 2015)
Sipas ASK gjatë vitit 2014 janë regjistruar gjithsej 9427 ndërmarrje, dhe dominojnë kategoria e
Mikro Ndërmarrjeve me 99.1%. Aktivitetet ekonomike më të preferuara gjatë këtij viti ishin:
tregtia, prodhimi, bujqësia, pylltaria dhe peshkatari, akomodim dhe aktivitete të shërbimeve me
ushqim. Ndërtimtaria, aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike, ndërsa aktivitetet e tjera
marrin pjesë në shkallë më të vogël.
Sa i përket shtrirjes gjeografike të ndërmarrjeve të reja në nivel të komunave, mbizotëron Prishtina,
Prizreni, Ferizaj, Peja, Mitrovica, Gjilani, dhe Gjakova.
PS: Në munges të dhënave sa i përket strukturës së ndërmarrjeve me pronësi gjinore, nuk është
bërë as krahasimi i klasifikimit i numrit të ndërmarrjeve me periudhen paraprake (vitin 2013)!
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Mikro ndërmarrje
1 - 9 punësuar
Ndërmarrje të Vogla
10 - 49 punësuar
Ndërmarrje të Mesme
50 - 429 punësuar
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Ndërmarrje të Mëdha
250 e mbi ttë punësuar

Figura 3. Struktura e ndërmarrjeve sipas madhësisë për 2014
Burimi: (ASK, Statistikat Ekonomike - Repertori statistikor mbi ndërmarrjet ekonomike në
Kosovë, 2015)

Mikro ndërmarrjet janë shtylla kurrizore e ekonomisë në Kosovë. Ato janë burimi kryesor i
vendeve të punës dhe një terren ushqyes për idetë e biznesit. Mikro ndërmarrjet janë më të
ndjeshmet ndaj të gjitha ndryshimeve në mjedisin e biznesit. Ato janë të parat që vuajnë nëse
ngarkohen me burokraci të tepërt. Dhe janë të parat që lulëzojnë nga iniciativat e prerjes së
shiritave të kuq dhe shpërblimeve të suksesit. Si pasojë, është e nevojshme që të krijohet mjedisi
më i mirë i mundshëm për biznesin e vogël dhe sipërmarrjen. Një rol i rëndësishëm për këto
ndërmarrje është dhe sipërmarrja për pronësi janë dhe femrat.
Tabela 2. Struktura e ndërmarrjeve sipas gjinisë së pronarëve për 2014

Burimi: (ASK, Statistikat Ekonomike - Repertori statistikor mbi ndërmarrjet ekonomike në
Kosovë, 2015)
Nga struktura e ndërmarrjeve të reja në vitin 2014, jo që kryesojnë vetëm mikro ndërmarrjet dhe
ndërmarrjet e vogla, por kryesojnë dhe gjinia mashkullore, nga 100% të regjistrimit të bizneseve
84.4% janë Meshkuj dhe 15.6% janë Femra. Ndërmarrjet e mesme përbëhen nga 90.9% Meshkuj,
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krahasuar me një numer shumë të vogël apo me 9.1% të ndërmarrjeve me pronare Femra. Ndërsa,
ndërmarrjet e mesme janë 100% Meshkuj, çfarë na bënë të kuptojm që meshkujt janë më të
favorshëm në udhëheqjen e kompanive me numër më të madhe të punëtorve.

Figura 4. Paraqitja grafike e ndërmarrjeve sipas gjinisë së pronarëve për 2014
Burimi: (ASK, Statistikat Ekonomike - Repertori statistikor mbi ndërmarrjet ekonomike në
Kosovë, 2015)

Një pasqyrë tjetër, por me pikëpamje të njejt sa i përket strukturës së ndëmarrjeve me pronare
fermra, që nënkupton zhvillimin e femrës në karrier apo në menaxhim/udhëheqje dhe tregojnë
dukshëm që edhe femrat janë të interesuara/fokusuara në të bërit biznes.
Tabela 3. Numri I NVM-ve për 2015
Klasifikimi
Mikro ndërmarrje
Ndërmarrje të Vogla
Ndërmarrje të Mesme
Ndërmarrje të Mëdha

Numri i të punësuarve
1 - 9 punësuar
10 - 49 punësuar
50 - 429 punësuar
250 e mbi të punësuar

Bizneseve
%
9746
99.1
81
0.82
6
0.06
Gjithsej
9833
100
Burimi: (ASK, Statistikat Ekonomike - Repertori statistikor mbi ndërmarrjet ekonomike në
Kosovë, 2016)
Sipas ASK gjatë vitit 2015 janë regjistruar gjithsej 9833 ndërmarrje, dhe dominojnë kategoria e
Mikro Ndërmarrjeve me 99.1%. Pavarësisht rritjes së numrit të bizneseve të reja, % e kësaj
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kategorie mbetet e njejt (99.1% në vitin 2014). Por duket një rënje në Ndërmarrjet e Mëdha.
Aktivitetet ekonomike më të preferuara edhe gjatë këtij viti ishin: tregtia, prodhim, bujqësia,
pylltaria dhe peshkatari, akomodim dhe aktivitete të shërbimeve me ushqim. Ndërtimtaria,
aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike, ndërsa aktivitetet e tjera marrin pjesë në shkallë
më të vogël. Sa i përket shtrirjes gjeografike të ndërmarrjeve të reja në nivel të komunave,
mbizotëron Prishtina, Prizreni, Ferizaj, Peja, Mitrovica, Gjilani, dhe Gjakova.
0.0

1.0

0.0
Mikro ndërmarrje
1 - 9 punësuar
Ndërmarrje të Vogla
10 - 49 punësuar
Ndërmarrje të Mesme
50 - 429 punësuar
Ndërmarrje të Mëdha
250 e mbi ttë punësuar

99.0

Figura 5. Struktura e ndërmarrjeve sipas madhësisë për 2015
Burimi: (ASK, Statistikat Ekonomike - Repertori statistikor mbi ndërmarrjet ekonomike në
Kosovë, 2016)
Sa i përket strukturës së ndërmarrjeve të reja, trendi ka vazhduar të jetë relativisht i ngjashëm me
vitet paraprake. Ndërmarrjet tregtare vazhdojnë të dominojnë strukturën e ndërmarrjeve të reja dhe
përfaqësojnë 29% të gjithsej ndërmarrjeve të reja të regjistruara. Rritja e numrit të ndërmarrjeve
të regjistruara në sektorin e bujqësisë dhe prodhimit deri në një shkallë mund të reflektojë edhe
përshpejtimin e rritjes së kreditimit bankar për këta sektorë të ekonomisë. Me zvogëlim të
pjesëmarrjes në gjithsej ndërmarrjet e reja të regjistruara u karakterizuan ndërmarrjet që për
aktivitet kanë tregtinë, hotelerinë, ndërtimtarinë, transportin, etj.
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Tabela 4. Struktura e ndërmarrjeve sipas gjinisë së pronarëve për vitin 2015

Burimi: (ASK, Statistikat Ekonomike - Repertori statistikor mbi ndërmarrjet ekonomike në
Kosovë, 2016)
Nga struktura e ndërmarrjeve të reja në vitin 2015, gjithashtu kryesojnë vetëm Mikro Ndërmarrjet
dhe Ndërmarrjet e Vogla, por kryesojnë dhe gjinia mashkullore, nga 100% të regjistrimit të
bizneseve 80,1% janë Meshkuj krahasuar me vitin paraprak që ishte 84.4%. Në këtë vit duket një
rënje prej 4,3% dhe 19.9% janë Femra, krahasuar me vitin paraprak që ishte 15.6%. në këtë vit ka
një rritje prej 4.3%. Ndërmarrjet e mesme përbëhen nga 80.0% krahasuar me vitin parapriak që
ishte 90.9% Meshkuj, krahasuar me një numer të vogël apo me 20.0% të ndërmarrjeve me pronare
Femra, krahasuar me vitin paraprak që ishte 9.1%, por që duket një rritje për afër 10%. Ndërsa,
ndërmarrjet e mesme janë 100% Meshkuj, çfarë na bënë të kuptojm që meshkujt janë më të
favorshëm në udhëheqjen e kompanive me numër më të madhe të punëtorve.

Figura 6. Paraqitja grafike e ndërmarrjeve sipas gjinisë së pronarëve për vitin 2015
Burimi: (ASK, Statistikat Ekonomike - Repertori statistikor mbi ndërmarrjet ekonomike në
Kosovë, 2016)
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Këto të dhëna, ndër të tjerash, tregojnë se sot në Kosovë ka shumë pak diversitet në organizimin
ligjor të bizneseve në pronësi të grave. Pjesa më e madhe e tyre, apo 99% e bizneseve gra, janë
biznese individuale. Ortakëritë e shoqëritë aksionare, në mes të grave janë të mangëta, apo të
pazakonshme. Ndërsa, tek burrat 89% e bizneseve janë biznese individuale; të tjerat ushqejnë
diversitetin organizativ të bizneseve. Pra, është evidente mungesa e bashkëpunimit e partnershipit
në organizimet biznesore tek gratë; që paradoksalisht do të duhej të ishte minore.
Kjo, sepse sektorët në të cilët janë angazhuar gratë sot(si pronare) janë kryesisht sektorë me vlerë
të ulët, dhe jo të tregtueshëm – mbi të gjitha. Për shembull, derisa 10% e bizneseve nën pronësinë
e meshkujve bëjnë pjesë në sektorin e prodhimit, femrat janë të përfaqësuara me vetëm 3.1% nga
totali i tyre në këtë sektor. Numër dallues i pjesëmarrjes së tyre shihet vetëm në sektorët e lidhur
me punë sociale, shëndetësi apo dhe shitje – të gjitha me vlerë të ulët të shtuar. Në sektorët si
ndërtimtaria, miniera, energjetika, institucione financiare apo dhe transporti, pra në sektorë me
vlerë më të lartë të shtuar, dominimi i meshkujve është evident, e pjesëmarrja e ndërmarrësve
femra është pothuajse zero. Një ndarje e tillë lë shumë vend dhe nevojë për ndryshime strukturore
në të ardhmen.
Tabela 5. Numri i NVM-ve për TM1 2016
Klasifikimi
Mikro ndërmarrje
Ndërmarrje të Vogla
Ndërmarrje të Mesme
Ndërmarrje të Mëdha

Numri i të punësuarve
1 - 9 punësuar
10 - 49 punësuar
50 - 429 punësuar
250 e mbi ttë punësuar
Gjithsej

Bizneseve
2868
28
2896

%
99
1
100

Burimi: (ASK, Statistikat Ekonomike - Repertori statistikor mbi ndërmarrjet ekonomike në
Kosovë, 2016)
Sipas ASK gjatë TM1 2016 janë regjisterua gjithsej 2896 ndërmarrje krahasuar me TM1 2015që
janë regjistruar gjithsej 2582 ndërmarrje, dhe dominojnë kategoria e Mikro Ndërmarrjeve me 99%.
Pavarësisht rritjes së numrit të bizneseve të reja, % e kësaj kategorie mbetet e njejt (99.0% në TM1
2015). Aktivitetet ekonomike më të preferuara edhe gjatë këtij viti mbeten: tregtia, prodhim,
bujqësia, pylltaria dhe peshkatari, akomodim dhe aktivitete të shërbimeve me ushqim.
Ndërtimtaria, aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike, ndërsa aktivitetet e tjera marrin pjesë
në shkallë më të vogël.
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Figura 7. Struktura e ndërmarrjeve sipas madhësisë për TM1 2016
Burimi: (ASK, Statistikat Ekonomike - Repertori statistikor mbi ndërmarrjet ekonomike në
Kosovë, 2016)

Struktura e ndërmarrjeve në këtë vit nuk është se ka ndryshur nga vitet paraprake, pavarsisht
rritjeve të numrit të bizneseve, apo shtimit të aktiviteteve biznesore.

Tabela 6. Struktura e ndërmarreve sipas gjinisë së pronarëve për TM1 2016

Burimi: (ASK, Statistikat Ekonomike - Repertori statistikor mbi ndërmarrjet ekonomike në
Kosovë, 2016)
Nga struktura e ndërmarrjeve të reja në TM1 2016, gjithashtu kryesojnë vetëm Mikro Ndërmarrjet
dhe Ndërmarrjet e Vogla, por kryesojnë dhe gjinia mashkullore, nga 100% të regjistrimit të
bizneseve 82.3% janë Meshkuj krahasuar me 17.7% të cilatjanë Femra, Ndërmarrjet e vogla
përbëhen nga 82.2% Meshkuj, dhe një numer të vogël apo me 17.8% të ndërmarrjeve me pronare
Femra. Ndërsa, në ndërmarrjet e mesme nuk është bërë asnjë regjistrim i bizneseve të reja.
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Figura 8. Paraqitja grafike e ndërmarrjeve sipas gjinisë së pronarëve për vitin 2016
Burimi: (ASK, Statistikat Ekonomike - Repertori statistikor mbi ndërmarrjet ekonomike në
Kosovë, 2016)

Pavarsisht kësaj strukture, femrat janë duke u angazhuar ngadalë, por sigurt në biznes, pasi ato
përballen më vështirësi të mëdha, duke filluar nga paragjykimet për aftësitë e tyre udhëheqëse,
pastaj qasja në burime të financimit. Gratë e Kosovës janë duke u angazhuar në vazhdimësi për të
ndryshuar pozitën e tyre në shoqëri, edhe pse me vështirësive të mëdha, ato janë duke u marrë edhe
me veprimtari afariste, por në një shkallë mjaft të ultë krahasuar me burrat.
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6 PËRFUNDIMI
Dallimet e stilit të udhëheqjes dhe vendimarrjës të mashkullit dhe femrës janë bërë të njohura,
prandaj edhe mund të emërtohen si “transformues”. Kjo sepse fermat janë më të prirura për të
realizuar stile transformuese përgjatë proçesit të punës, për dallim nga meshkujt që nuk e bëjnë
këtë gjë. Femrat kanë tendencë shpërblimi për punën e kryer. Por meshkujt dhe femrat në
përgjithësi gjatë gjithë kohës njihen si udhëheqës të të njëjtit “efekt”, dhe dallimet gjinore janë në
një këndvështrim tjetër, ku meshkujt janë më efektivë në pozicione të vendimmarrjes në harmoni
me gjininë e tyre dhe femrat janë më pak efektive kur kanë të bëjnë me një udhëheqës të gjinisë
mashkullore dhe jo të asaj femërore.
Një dallim tjetër që rezultoi prej një analize nga publikimet e Agjencisë Statistikore të Kosovës
ishte që femrat ishin më pak efektive se sa meshkujt në pozicione ushtarake, qeverisjes, në
organizata dhe në shërbime sociale. Ndërsa në aspektin e biznesit janë dalluar femrat si më efektive
se meshkujt në pozicione të mesme menaxheriale me aftësi ndërpersonale dhe me një vlerësim të
lartë. Ndërsa, rreth numrit të orëve që femrat punojnë nuk ka diskriminim apo favorizim në baza
gjinore.
Megjithatë, shumica e femrave të punësuara nuk mbajnë poste vendimmarrëse në institucionet ku
punojnë, sepse shumë nga ato i kanë të regjistruara bizneset në emer të bashkëshortëve të tyre apo
ndonjë familjari.
Pavarsisht numrit të të punësuarave femra në institucionet publike dhe ato private në Kosovë ende
nuk është proporcional me përqindjen gjinore të popullsisë. Ky proporcion është akoma më i ultë
në pozitat vendimmarrëse, edhe pse në këtë fushë janë shënuar përparime të dukshme. Në lidhje
me këtë janë këto përfundime:
Sektori i NVM-ve përkundër faktit që krijon shumicën e vendeve të punës, vazhdon të jetë
i brishtë dhe të mos prodhoj vende të mjaftueshme të punës, pasi që një numër shumë i
madh i të arsimuarve është pa punë;
Ambienti i të bërit biznes përkundër përmirësimeve të vitit të fundit, vazhdon të
karakterizohet nga konkurrenca jolojale, korrupsioni dhe barrier të ndryshme;
Gjatë vitin 2014 janë regjistruar gjithsej 9427 biznese të reja, me pjesëmarrje prej 9338
biznese të regjistrua si Mikro Ndërmarrje, ku në këto biznese femrat kanë peshë me 15.7%.
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Kjo nënkupton që mbi 84.3% të ndërmarrësve janë të gjinisë mashkullore, duke prezentuar
një përfshirje shumë të vogël të femrave në ndërmarrësi;
Gjatë vitin 2015 janë regjistruar gjithsej 9833 biznese të reja, me pjesëmarrje prej 9746
biznese të regjistrua si Mikro Ndërmarrje, ku në këto biznese femrat kanë peshë me 20.0%.
Kjo nënkupton që mbi 80.0% të ndërmarrësve janë të gjinisë mashkullore, duke prezentuar
një përfshirje shumë të vogël të femrave në ndërmarrësi, por këtë vit ka në rritje prej 4.3%
të pronsisë femra;
Gjatë vitin TM1 2016 janë regjistruar gjithsej 2896 biznese të reja, me pjesëmarrje prej
2868 biznese të regjistrua si Mikro Ndërmarrje, ku në këto biznese femrat kanë peshë me
17.7%. Gjithashtu, kjo nënkupton që 82.3% të ndërmarrësve janë të gjinisë mashkullore,
duke prezentuar një përfshirje shumë të vogël të femrave në ndërmarrësi;
Një numër i konsiderueshëm i bizneseve kanë plane të biznesit dhe femrat janë atë të cilat
i kushtojnë shumë rëndësi parapërgaditjes për të hyrë në treg me një biznes të ri.

Rekomandimet
Fokusimi ne Sektorin e NVM-ve si gjenerues kryesor i vendeve të reja të punës dhe një
mundësi më e mirë për të pasur mundësi femrat në vendimarrje;
Kompletimi i infrastrukturës ligjore të nevojshme për adresimin e konkurrencës jolojale
dhe korrupsionit;
Krijimi i politikave inkurajuese për rritjen e pjesëmarrjes së femrave ndërmarrëse në
ekonomi duke lehtësuar krijimin e ndërmarrjeve të reja dhe subvencionimin e aktiviteteve
fillestare të ndërmarrëseve të reja;
Krijimi i politikave lehtësuese për qasjen në kredi të NVM-ve me potencial të rritjes së
shpejtë;
Zhvillim të tregut të konsulencës për biznese dhe qasje për trajnime apo këshilla për femrat
pa përvoj punë, por që kanë aftësi menaxhusese.
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